












respectively.  At  the  most  general  level,  we  are  motivated  by  the  same  intellectual  impulse  that  has  stimulated  expositions  on  corporeality,  materiality,  and
























As  indicated,  we  will  exploit  this  versatility  to  investigate  two  ways  of  objectifying  the  body  through  the  examination  of  two  contrasting mortuary  practices—
cremation and inhumation—against different cultural horizons. The first of these is the conceptualisation of the body as an object of a technical process, where the
















66­67).  There are unequivocal  similarities  between  the practices  of  cremation and  contemporary bronze production  technologies—particularly  as both processes
involve  the  transformation  of material  through  the  application  of  fire  at  temperatures  between  700  ºC  to  1000  ºC  (Musgrove  272­276; Walker  et  al.  132;  de
Becdelievre et al. 222­223).
We assert that the technologies that define the European Bronze Age—those involved in alloying copper and tin to produce bronze—offered a new conceptual frame
that enabled  the body  to be objectified  in new ways. The  fundamental  idea explored here  is  that  the displacement of  inhumation by cremation  in  the European
Bronze  Age  was  motivated  by  a  cognitive  shift,  where  new  smelting  technologies  provided  novel  conceptual  metaphors  for  thinking  about  age­old  problems
concerning human mortality and post­mortem survival. The increased use of cremation in the European Bronze Age contrasts with the archaeological record of the
Near Eastern—where, despite the earlier emergence of metallurgy (3300–3000 BCE), we do not see a notable proliferation in the use of cremation in this region.
Thus,  mortuary  practices  (i.e.  cremation)  provide  us  with  an  insight  into  how Western  European  Bronze  Age  cultures  mediated  the  body  through  changes  in
technological objects and processes.
In  the  terminology  of  conceptual  blending,  the  generic  space  in  question  centres  on  the  technical manipulation  of  the material  world.  The  first  input  space  is
associated with the anxiety attending mortality—specifically, the cessation of personal  identity and the extinction of  interpersonal relationships. The second  input
space  represents  the  technical  knowledge associated with bronze production;  in particular,  the extraction of  ore  from source material  and  its mixing with other
metals  to  form an alloy. The blended space coordinates  these  inputs  to objectify  the human body as an object  that  is  ritually  transformed  into a new but more
durable substance via the cremation process. In this contention we use the archaeological record to draw a conceptual parallel between the emergence of bronze
production technology—centring on transition of naturally occurring material to a new subsistence (bronze)—and the transitional nature of the cremation process.
In  this  theoretical  framework,  treating  the  body  as  a  mixture  of  substances  that  can  be  reduced  to  its  constituents  and  transformed  through  technologies  of
cremation enabled Western European Bronze Age society to intervene in the natural process of putrefaction and transform the organic matter into something more
permanent. This  transformative aspect of  the  cremation  is  seen  in  the evidence we have  for  secondary burial practices  involving  the curation and circulation of
cremated  bones  of  deceased  members  of  a  group  (Brück,  Death  87­93).  This  evidence  allows  us  to  assert  that  cremated  human  remains  and  objects  were
considered products of  the same transformation  into a more permanent state via burning,  fragmentation, dispersal, and curation. Sofaer (62­69) states that the
living body is regarded as a person, but as soon as the transition to death is made, the body becomes an object; this is an “ontological shift in the perception of the
body that assumes a sudden change in its qualities” (62).
Moreover, some authors have proposed  that  the exchange of  fragmented human remains was central  to mortuary practices and was central  in establishing and
maintaining  social  relations  (Brück, Death  76­88).  It  is  suggested  that  in  the Early Bronze Age  the perceptions  of  the human body mirrored  the perceptions  of
objects  associated with  the  arrival  of  the  new bronze  technology  (Brück, Death  88­92).  This  idea  is more  pronounced  if we  consider  the  emergence  of  bronze
technology as the beginning of a period of capital intensification of natural resources. Through this connection, the Bronze Age can be regarded as the point at which














are no  longer extant, which suggests  that graves were subject  to secondary burial practices  involving  the removal of metal objects and/or human bone. To  this
extent, we can discern that human remains were being processed, curated, and circulated in a similar manner to metal objects.
Thus, there are remarkable similarities between the treatment of the human body in cremation and bronze metal production technologies in the European Bronze
Age. On  the one hand,  the parallel between smelting and cremation allowed death  to be understood as a process of  transformation  in which  the  individual was
removed from processes of organic decay. On the other hand, the circulation of the transformed remains conferred a type of post­mortem survival on the deceased.
In this way, cremation practices may have enabled Bronze Age society to symbolically overcome the existential anxiety concerning the loss of personhood and the





























In the terminology of mental mapping, the generic space relevant to  inhumation contains knowledge pertaining to  folk biology—specifically, pre­theoretical  ideas



























offer a useful  starting point  for a  larger  survey.  In particular,  they  showcase how a  recurring existential  anxiety  concerning death—involving  the  fear of  loss of
personal identity and kinship relations—is addressed by different ways of objectifying the body. Given that the body is not reducible to the objects with which it is
identified, these objectifications can never be entirely successful in negotiating the boundary between life and death. In the words of Jon Davies, “there is simply no
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